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teacher  education  and  professional  development  in  argumentation.  The  initial 
deliverable 7a from Kaunas University of Technology described the rhetorical basis of 
argumentation  theory  for  pre‐  and  in‐service  teachers,  whilst  this  state  of  the  art 
report  sets  out  the  current  and  rather  unsatisfactory  status  of  argumentation  in 
curricula,  initial  teacher  training/education  and  teacher  professional  development, 
across the fifteen S‐TEAM partner countries.   We believe that this  is a representative 
sample  and  that  the  report  can  be  taken  as  a  reliable  snapshot  of  the  situation  in 
Europe generally. 
In addition  to  the  report, we have appended product 7.6, which  is  the  first S‐TEAM 





The next phase  for Work package 7 will be  the production  and piloting of  teaching 
sequences  building  on  the  theoretical  foundations  established  in  the  current  and 
preceding  deliverables.  We  are  confident  that  these  will  strengthen  the  ability  of 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vabariigi  Valitsuse  28.  jaanuari  2010  määrus  nr  14  "Põhikooli  riiklik  õppekava"  (National 
curriculum for basic school level, general part) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































52 Ministry of Education and Research (2009): Forskrift om rammeplan for 































































































































































































































































Sweden  In TPD series  Embedded in communication  – Concept Cartoons 
Turkey  (Not explicitly included)  Embedded in IBST  – No specific resources 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































suggests a  three‐step approach  to encourage  youngsters  to philosophize  (see Daniel,  Pallascio  and  Sykes, 
1996). During the first step, pupils begin by reading, in turn and out loud, a few sentences or a paragraph 









  In  Philosophy  for  Children  adapted  to  mathematics,  as  in  the  initial  Philosophy  for  Children 
programme, pupils start the  inquiry process by reading a chapter of the novel. This reading  is shared.  In 
















for meaning  and  a  comprehension  of  concepts; when  it  is  general  instead  of  specific; when  it  is  built 
around the origin or the cause, the consequences, the relationships (linguistic and logical) between words, 
sentences, ideas, or concepts; when it searches for similarities and differences; when it brings subtleties to 







these  types of discussions. They usually need  time  to  think and organise  their  ideas. We believe  that a 
greater number of pupils will be motivated to participate in the discussion if they have had time to reflect 




  To  initiate  the  philosophical  discussion  on  mathematical  questions  posed  by  pupils  within  a 
community of  inquiry, the present work suggests two  instruments for teachers: first the discussion plans, 
then the exercises and activities.  
  The  first  consists  in  using  discussion  plans  that  refer  to  philosophical  concepts  related  to 
mathematics. In the discussion plans, there is often a back and forth movement between mathematics and 
elements of everyday life. It is our belief that bringing pupils to think about these aspects in parallel helps 







mathematics,  some  of  these  activities make more  use  of  philosophical  reflection, whereas  others  are 
primarily focused on the discipline itself to foster philosophical discussions. 
  To  facilitate  such  discussions,  we  recommend  using  the  present  Manual  because  it  provides 










  All of  the exercises and activities are not necessarily  suitable  for all pupils.  Indeed,  this work  is 





  Most  notions  and  concepts  are  accompanied  by  an  introduction  of  a  philosophical  or 





is philosophical when  the underlying  theme  is philosophical  (liberty, beauty, goodness…). This may be a 
fundamental condition, but not a sufficient one.  
  Also, one might think that a discussion is philosophical when one observes the presence of logical 
elements  in  pupils’  discourse  (inferences,  comparisons,  syllogisms,  cause‐effect  relationships,  etc.). 
However, it is difficult to uphold that logical reasoning determines, on its own, the philosophical nature of 





discussion,  it  may  have  been  truly  philosophical  because  questioning  is  a  means  that  leads  to  the 
refinement of criticism, analysis or doubt in relation to so‐called facts. 










of  critical  thinking;  such  are  the  elements  that  allow  a  dialogical  exchange  to  evolve  and  personal 
reflection to develop.  
  Critical sense cannot develop without the contribution of divergent and creative thinking. Indeed, 
to  reach a philosophical discussion, one must go beyond  the  simple delivery of a beautiful  speech with 
well‐worded phrases. Often these phrases have already been thought, said or written by others. They are 
phrases that we have heard, taken from a book or from somewhere else. It is of utmost importance that 
thoughts  be  authentically  original  and  creative.  Naturally,  creativity  implies  a  series  of  “philosophical 
virtues”, namely the courage to assert oneself, the will for change and concern for others. 
  As we have just said, an idea is a personal construction that only materialises in relation to peers. 
This  helps  to  understand  that  active  participation  in  a  community  of  inquiry  constitutes  another 
fundamental criterion  for any philosophical discussion.  In other words, discussion becomes philosophical 
when  individuals,  instead  of  competing,  become  partners  in  a  common  research  project.  Indeed,  a 
community  of  inquiry  favours  the  development  of  certain moral  and  social  behaviours  such  as  active 
listening,  respect of peers’  ideas, open‐mindedness, as well as  the desire  to  be  transformed by others. 
These  different  attitudes  favour  dialogical  exchanges  and  contribute  to  raise  the  discussion  to  a 
philosophical  level.  A  discussion  cannot  be  truly  philosophical  if,  as  previously mentioned,  it  is  simply 
linear. Each person  is  responsible  for elaborating her/his  comments based on peers’  comments and  for 







  Clark  (1994) suggests another step of  individual reflection  in which pupils have a  few minutes to 
think  in written form about what they have discovered,  learnt or constructed during their discussion  in a 
community of inquiry. This allows pupils to make their own assessments. Instead of providing a single and 
expected  answer  to  a  question,  they  can  synthesise  and  highlight  elements  that  emerged  from  the 
discussion  in  the community of  inquiry. This step  is a  logical consequence of any well‐led community of 
inquiry. Indeed, the purpose of the community of inquiry is to foster questions to be looked into, to awaken 
pupils’ curiosity and  to encourage  them  to pursue  the process of  inquiry  initiated  in  the classroom. One 




attend  the  same  elementary  school,  but  are  not  in  the  same  class.  Matilda  succeeds  very  well  in 
mathematics and worries about not being attractive  to Matthew because of her high achievements  in 
maths.  Damian  hates  mathematics  and  succeeds  better  at  art.  The  novel  introduces  questions  and 
reflections  these youngsters and  their classmates have with regard  to mathematics and  to  learning  this 
subject matter, and with the attitudes needed to be successful. 
 
Within  the  framework  of  the  project  conducted with  youngsters  from  two  elementary  schools,  pupils 
demonstrated  an  ability  to  philosophize  on  mathematics.  Reading  the  novel  gave  rise  to  several 
philosophical  questions  such  as:  Can  a  perfect  cube  exist?  Must  the  teacher  know  everything  about 









that  knowing  the  theoretical  foundations  of  an  educational  approach  allows  us  to  use  it  with  more 
freedom, adapting it in accordance to its basic principles and to the personality of the group it is intended 
for. This theoretical knowledge  is all the more necessary because the community of  inquiry  is not usually 
used by teachers, no matter what is taught. In the following pages, we will explain in more detail what the 
philosophical community of inquiry is and we will present two epistemological principles that come within 






Sharp,  as well  as  for  pragmatists,  dialogue  is  not  synonymous with  talk  or  conversation.  Dialogue  is 
understood in the sense of the Greek dia‐logos. Dialogue within a community of inquiry then becomes an 
“authentic communication” attempt; it invites youngsters to participate as a group in the reconstruction of 





mistaken  for  any  form  of  relativism.  Indeed,  the  goal  of  a  philosophical  dialogue  is  to  develop 
autonomous, critical and responsible thought, and construction of meaning by youngsters. In other words, 




  A gathering of people  is not a community of  inquiry. A community of  inquiry  is formed when the 
people gathered communicate with each other in an authentic manner, when each person considers that 
inter‐subjectivity  is preferable to subjectivity and recognises the  importance of the parties  to the overall 
success (Daniel, 1994, 1996). The true community of inquiry is not formed after a single group discussion in 
the classroom. Pupils learn to experience it through practice. It is formed when pupils elaborate their ideas 
based  on  solid  reasoning,  feel  they  are  responsible  for  contributing  to  the  group,  follow  the  quest  for 




  According  to  many  teachers  that  regularly  facilitate  communities  of  inquiry,  self‐esteem, 




  The  basic  principles  of  the  Lipmanian  approach  stem  from  pragmatist  and  socio‐constructivist 
paradigms  (Daniel,  1992).  Contrary  to  the  traditional  model  that  too  often  prevails  when  teaching 
mathematics, these paradigms emphasize personal construction of ideas rather than their memorisation. 




opposition  to  each  other  and,  within  the  context  of  the  classroom,  both  activities  must  be  present. 









  According to John Dewey and the pragmatists, a person  learns  insofar as he or she  is placed  in a 
state  of  doubt  or  uncertainty, which  is  a  starting  point  to  questioning  and  intellectual  inquiry  (Dewey, 
1916/1983;  1913/1967).  Ernst  Bayles  (1960)  takes  up  the  words  of  the  pragmatists  when  he  says  that 
learning is a double process. On one hand, there is the formulation of insights by the learner and, on the 
other hand, the logical organisation of this information by the person. As to Piaget and the constructivists, 
they  uphold  that  learning  begins  with  personal  appropriation  of  knowledge  and  with  a  personal 
construction of the problem and its possible solutions (Bednarz and Garnier, 1989; St‐Onge, 1992). 
   




learning.  In other words, we believe  that  the  role of  the  teacher  should  consist  in  stimulating pupils  to 
embark in a process of construction and appropriation of knowledge, rather than giving them problems to 
solve and asking them to find the right answer. It is our opinion that schools reach their educational ends 
when  they  invite children  to participate  in a process of  inquiry,  since  this  is  the condition  that  fosters a 
person’s transformation, readjustment, reconstruction and improvement. 
 
  According  to  our  conception  of mathematics,  it  is  not  an  infallible  science whose  solutions  are 
already recorded “somewhere”. Instead, we argue that mathematics is a science elaborated by the human 
mind  and,  consequently,  it  includes  both  elements  of  research  and  of  personal  construction.  From  this 
viewpoint, each step of the problem‐solving process calls for a personal contribution from the learner. To 
begin with, there is a construction of the problem by this person, but it also involves personal construction 
work with  regard  to  the meanings of  the  concepts  contained  in  the problem posed, with  regard  to  the 
possibility  of  transferring  solutions  to  other  problems  or  other  situations  (in  particular  those  of  daily 
experiences), and with  regard  to personal attitudes  to be acquired  in difficult  situations  (perseverance, 
courage, etc.). 
 
  We will  go  so  far  as  to  say  that  regular  practice  of  an  educational method  centered  on  the 
construction of meaning should have an impact on the development of the person. Some studies, carried 










According  to  pragmatist  John  Dewey  (1913/1967;  1916/1983),  there  are  two  types  of  interest  in  the 
accomplishment of an activity.   The first  is the  interest the person experiences towards the activity. This 





  More  specifically,  Dewey  sustains  that  as  soon  as  learning  mathematics  is  dissociated  from 
personal  interest  and  social  usefulness,  in  other words when mathematics  are  presented  as  a  body  of 
formulas  and  technical  relations,  they  become  abstract,  futile,  and  uninteresting  for most  pupils.  John 
Dewey  also  recognizes  the  educational  and  epistemological  need  to  take  into  account,  in  learning 
mathematics, the experience of the pupils and their personality. 
 
  Piaget also recognizes the  importance of personal  interest  in  learning.  In one of his works  (1962, 




  We  consider  that  dialogue  on mathematics  favours  the  pupils’  comprehension  of  this  subject 























































































































































































































































































































































































































































Focused on……a cube! 
ACTIVITY 1 
 




















 Now suppose you write a 4 on a sheet of paper and  that you  lose  this sheet of paper.   Do you 
think you have lost the number 4 forever or just the copy you made of it? 



















































































































































































This  is our (in)experience which matters. We are not used to reason  in a formal way  in the daily 














































































Ask  pupils  to mentally  visualise  failing  in  another  field  than math.  Ask  them  to  explain  their 

































































































































































Ask  pupils  to  mentally  visualise  their  metaphors  and  develop  some  illustrations  how  it  fits.  
Afterwards,  create  small  teams,  and  ask  them  to  discuss  each metaphor  and  choose  one  they 
could share and elaborate. 

















































































































































































How  did  you  reach  it?  What 
was the reference? 
The  length  of  a 
pencil. 
   
The  height  of  a 
door. 
   
The  area  of  the 
board. 
   
The  area  of  the 
cover  page  of  a 
book. 
   






The  volume  of  a 
small box. 
   
The  volume  of  a 
large box. 
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